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ABSTRAKT
Elitë Sherifi Arkitekturë, Kolegji për Biznes dhe Teknologji
Abstrakt i shkallës Bachelor të studimeve
Projektimi i Objektit të banimit –Banim kolektiv B+P+6 Gjilan

Kjo temë diplome është e përqendruar në projektimin e “Banimit kolektiv në Gjilan”. Arsyja
kryesore për marjen e kësaj teme është se në ditët e sotme këto objekte janë një ndër temat më
interesante dhe atraktive për arkitekturën bashkëkohore. Dizajnimi i këtyre objekteve është një
ndër sfidat më të rrezikshme arkitekturale për arsye të ndryshimeve socio ekonomike dhe
ambientale.
Njeriu një pjesë më të madhe të kohës së tij e kalon në shtëpi, duke u relaksuar, ushqyer,fjetur
dhe duke kryer kryesisht nevojat e tij jetësore. Prandaj kjo është arsyja që vendi ku ne jetojmë
duuhet të jetë një vend sa më komfor për jetesë.

Kohët e fundit njerëzit janë duke zgjedhur jetesën në banime kolektive për shumë arsye. Disa
nga to janë :
1.Kushtet financiare – sigurisht apartamentet qofshin të banuara me qera apo edhe blerja e tyre
kushton shumë më pak se marja me qera e një shtëpie apo ndertimi i saj. Gjithashtu edhe në
mirëmbajtje banimi kolektiv ka më pak obligime qofshin financiare apo të kontrollit si:
rregullimi i kopshtit, kujdesja nga bora dimrit, përgaditja për ngrohje gjatë stinëve te ftohta etj.
2.Siguria – Edhe pse pronarët e shtëpive shpesh investojnë në një formë të sistemit të sigurisë në
shtëpi, komplekset e apartamenteve investojnë në sigurinë e përgjithshme të banorëve të saj.
Afërsia e fqinjëve (në kontrast për të qenë i vetmi në një shtëpi në çdo moment të caktuar) dhe
masat komplekse apartamentesh të tregojnë se banesa multi-njësi janë vendet më të sigurta për
gratë të vetme, fëmijët, familjet dhe të moshuarit.
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3. Komuniteti - përfitime të tjera të mëdha të jetesës në apartament janë afërsitë dhe lidhjet që
banorët zhvillojnë gjatë qëndrimit të tyre. Edhe pse ndjenja e komunitetit ekziston në zonat
rurale dhe periferike, afërsia e madhe e jetës së banesës rrit probabilitetin e krijimit të lidhjeve të
gjata të jetës.

4. Qasja - një nga gjërat më të mira për një apartament kompleks është afërsia e çdo gjëje që ju
nevojitet. Qendrat tregtare janë zgjedhur në mënyrë tipike nga demografija e përgjithshme e një
komuniteti. Sa më e madhe dendesia e banorëve, aq më e madhe nevoja për qendra tregtare, pa
marrë parasysh se çfarë ju duhet, gjithmonë ka një qendër tregtare aty pranë për ju.

Në përgjithësi, jetesa në objektet shumëbanesore është e përkryer për cilindo që dëshiron një
vend për të thirrur shtëpi. Duke pasur parasysh avantazhin financiar të marrë me qera dhe shumë
përfitime themelore që rezultojnë, apartamentet janë një zgjedhje e shkëlqyer për jetesë .
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1.0 Historiku i zhvillimi të objekteve
Objektet shumëbanesore të banimit mund të definohen si grumbullim i njësive për banim të
përherëshëm apo të përkohshëm të përsëritura horizontalisht dhe vertikalisht në disa kate të cilat
ndajnë së bashku strukturën, konstruksionin dhe numrin e kthinave dhe hapsirave kolektive qoftë
të brendshme ( komunikimin, kthinat sociale, kulturore të shërbimeve, etj) poashtu edhe të
jashtme ( rrugicat, oborret, kopshtet, parkingjet, etj).
Karakteristikë veçuese e objekteve shumëbanesore është densiteti.
Këto objkte varësisht prej vendit, dedikimit specifik si dhe konceptit të dizajnit njihen edhe si :
Banim Kolektiv (Shared Housing), Banim Shumë-familjar (multiunit Housing) Banim Urban
(Urban Housing) Ndërtesa për shumë banorë (Multiresidental Buildings), Banim Social (Social
Housing)etj.

“Biddulph, Mike Introduction To residential Layout” Elsevier Ltd, Oxford,2007“
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1.8

Gjurmët e para të banimit kolektiv

Gjatë gjysmës së dytë të shekullit XX përdorimi i këtyre objekteve me konstruksion vertikal
është siguruar të jetë zgjidhja më logjike dhe efektive. Megjithatë problemet për këto komplekse
banimi janë më të gjera sa zgjidhja konstruktive.

Kërkesa e popullsisë që të shpërngulen dhe të jetojnë në qytete është shtuar në mileniumin e
fundit. Në shekullin e XXI kjo kërkesë u mbyll me 50% të popullsisë të jetojnë në qytete.

Banimi kolektiv është i vjetër sa vetë njerëzimi, ndërsa banimi shumëbanesorë në shumë kate
lidhet kyq me themelimin e zonave të dendura të banimit me karakter urban, kulturës së banimit,
zhvillimit dhe avancimit të teknikave dhe teknologjisë së ndërtimit si dhe faktorëve të tjerë të
cilët kanë influencuar një kalim masiv në këtë lloj të banimit.
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1.8.24 Çatal Hȍyűk

Strukturat e Çatal Hȍyűk ( 40 km larg Konjës, Turqi) janë gjurmët e para të një organizimi social
shumë të ngjajshëm më ato të një qyteti.
Njëherit janë edhe një ndër format e para të banimit kolektiv shumë-banesorë, ku
shtëpitë/banesat përbënin një konglomerat të ngjeshur strukturorë dhe ndanin hapësirat dhe
infrastrukturën e përbashkët.
Trendet e periudhës Neolitike – zhvillimet në planifikimin e qyteteve, arkitekturës, bujqësisë,
teknologjisë dhe religjionit – përmblidhen së bashku në mënyrë dramatike në Çatal Hȍyűk, në
dymbëdhjetë nivelet e ndërtimit të ruajtura mirë, që datojnë rreth viteve 6500-5500 p.e.sonë.
Lokacioni shtrihet në rrafshin e Kolonjës, në një ambient të favorshëm. Studimi gjeomorfologjik
ka vënë në pah që në Kohërat Neolitike qyteti qëndronte afër një lumi, një liqeni dhe moçaleve
me kodrina jo larg që aty.
Shtëpitë/banesat e Çatal Hȍyűk nuk kishin porta, banorët zbrisnin nga lart, pëmes hapjeve të
formuara direkt në çatitë e banesave. Ato ishin të konstruktuara nga blloçe/tulla të mëdha argjile
të papjekur të suvatuara me allçi. Tavanet mbaheshin nga traje prej druri që mbanin shtresat e
kallamit, degëzat me gjethe dhe shtresë argjile. Banesat grumbulloheshin së bashku, ku muret e
tyre ngjiteshin me ato të fqiut.
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Hapësirat e brendshme të banesave janë të vogla, të përbëra nga një dhomë kryesore me një depo
anësore, që së bashku bëjnë një sipërfaqe prej 30 m².
Mendohet se dritaret e vogla të vendosura lart në mure siguronin dritë, dhe së bashku me hapjen
e zakonshme në çati , lejonin që përmes tyre tymi të largohej nga vatra e stufa. Secila shtëpi
përmbante së paku dy platforma të ulëta, me një ulëse të ngritur në njërin skaj të platformës
kryesore. Mobiliari i integruar duhej të ketë quar në ndarjen e dhomave për qëllime të ndryshme,
për punë apo për çuarjen e kohës së lirë. Edhe pse oborre të vogla të lidhura me rrugica
egzistonin në pjesën e gërmuar të banesave, prap se prap nuk është gjetur që të kenë egzistuar
rrugë. Në mes të banesave hapeshin oborret ku mbaheshin kafshët.
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Burimi : Gates , Charles ``Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Grecce and Rome``.
2nd Ed,.Routledge, Oxon, 2011
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1.8.25 Banimi kolektiv- shumëbanesorë në Romën e lashtë
Në Romën e lashtë, Insulae ishin ndërtesa të mëdha apartamentesh ku banonin romakët e
shtresës së ulët dhe asaj të mesmë. Zakonisht katet përdhesë përdoreshin si taverna, dyqane dhe
biznese, ndërsa katet më të sipërme shërbenin për banim. Këto ndërtesa në Perandorine Romake
arrinin gjer në 10 e më shumë kate, të lidhura me një numër të madh shkallësh, në disa rastesh
gjer në 200 sosh. Të dhënat arkeologjike tregojnë poashtu se ndërtesa shtatëkatëshe egzistonin
edhe në qytete provinciale të shek. III të erës tonë.

Planimetritë e në insulae tipike: 1) dyqan, 2)atrium, 3) pus, 4) wc, 5) ballkon.
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INSULAE: Bllok apartamentesh romake, rinkonstruim
Burimi: Hunt, Norman Bancroft (ed) ”Living in Ancient Rome” Thalmus Publishing, New York, 2009

1.2.3 Banimi kolektiv- shumëbanesorë në vendet Arabo-Islame
Gjatë periudhës mesjetare Arabo-Islame, kryeqyteti Egjiptian, Fusati ( Kajro e vjetër) mbante një
numër të madh të ndërtesave shumëkatëshe të banimit, disa shtatë kate të larta që mund të
akomodonin me qindra njerëz.
Në shek. X, Al-Mukaddesi shkroi se shumica e popullsisë së Fusatit jetonin në këto objekte
shumë-katëshe, që secila akomodonte mbi 200 njerëz. Ndërsa në shek IX një autor tjetër
përshkruan se ndërtesat e banimit në këtë vend ngriheshin gjer në 14 kate, me kopshte në çati, të
cilat kishin mekanizëm për ngritjen e ujit në këtë lartësi për ujitjen e tyre.

FUSAT, rikonstuim.
http://www.casa.ucl/digital_egypt/3d/index.html.
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1.3 Revulucioni industrial, impakti dhe zhvillimet në banimin kolektiv
Trendi dhe hovi i përhapjes dhe zhvillimeve në konceptin e banimit kolektiv s`ka dyshim se do të
vijë në periudhën që pasoi nga revolucioni Industrial në mes viteve 1750-1850. Ky revolucion
ndër të tjerash solli edhe eksploatimin në masë të materialeve të ndërtimit, veçanërisht hekurit,
çelikut , pastaj rizbulimi i betonit në vitin 1756 nga inxhinieri Britanik John Smeaton, tenkinikat
e reja të manufakturimit, ngritjen e sistemit të fabrikave që në fakt sollën edhe koncentrimin në
masë të madhe të popullsisë në qytete, gjë që ngriti edhe nevojën gjithjnë më të madhe për
objekte me densitet më të lartë për banim.

Me gjithë këtë zhvillim kushtet e jetesës dhe të banimit gjatë revolucionit Industrial ndryshonin
nga shtëpi e banesa madhështore të zotëruesve Industrialist, e gjer te mjerimi i jetesës së
punëtorëve. Njerëzit e varfër jetonin në banesa të vogla dhe rrugë të ndotura, me tualete të
përbashkëta dhe sistemim të hapur të ujrave të zeza, që kishte si rrezik zhvillimin e patologjive të
lidhura me lagështinë e përhershme. Poashtu sëmundjet përhapeshin lehtësisht nga uji i
15

kontaminuar. Njerëzit e qyteteve – veçanërisht fëmijët e vegjël – vdisnin për shkak të
sëmundjeve që përhapeshin në kushtet e mjera të banimit. Në anën tjetër elita e popullsisë –
shtresa e mesme profesionale si avokatët dhe doktorët jetonin në luks të theksuar.
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1.9

Kërkesat e mëdha për banim kolektiv-luftrat botërore dhe fillet e Arkitekturës
Moderne

Kushtet e banimit kolektiv u përmirësuan gjatë shek. XIX me paraqitjen e rregulloreve të
ndërtimit si dhe sektorit të shëndetit publik, që mbuluan dhe kanalizuan ujërat e zeza si dhe
përmirësuan dukshëm higjienën.
Zhvillimi i objekteve të banimit merr hov pastaj gjat shekullit XX, ku në këtë rast nevoja për
ndërtim nuk do të paraqitet vetëm nga zhvillimi por edhe nga shkatërrimi që sollën dy luftrat
botërore. Zhvillimet në sektorin e banimit përpos nevojave e kërkesave të mëdha do të
përcilleshin edhe me koncepte të reja univerzale në teorinë dhe praktikën urbane, inxhinierike e
arkitektonike, që vinin poashtu edhe nga avancimet shkencore, teknike e teknologjike si dhe një
frymë e re socio-kulturore.në këtë kontekst do të zënë fill edhe arkitektura moderne.
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1.10 Tradicionalja dhe arkitektura urbane
Shkatërrimet që erdhën nga lufta e dytë botërore në Europe, Azi dhe Paqësorë si dhe kërkesa e
madhe për banim në periudhën e pas-luftës, do të rezultonte në rindërtimin në shkallë të gjerë të
qyteteve, me teknika të ndryshme që u shfrytëzuan për krijimin e banimit të dendur shumëbanesorë. Një nga përpjekjet e arkitekturës moderne për ta zgjidhur çështjen e banimit ishte
përdorimi i kullave të banimit. Ndërsa në bllokun lindor (ish Bashkimi Sovjetik) banimi kolektiv
merr formën e parafabrikatit si strukturë dhe konstruksion. Kjo qasje do të promovohej edhe nga
i ashtuquajturi Stili Internacional që pikërisht për banimin kolektiv do të kritiokhej si i :
shëmtuar, jo humanist e elitist.
Arkitektura moderne në shumë këndveshtrime shihet si shkëputje nga tradicionalja, në këtë
kuptim edhe banimi kolektiv gjenë promovim të një qasje dhe konteksti sa më urban, ndryshe
nga banimi tradicional.

1.11 Konstruksioni, struktura, materialet dhe tektonika e objekteve shumëbanesore
Historikisht, ndërtimet janë bërë me materiale regjionale të cilat një popull i njihte dhe i
kultivonte si materiale për të strukturuar dhe ndërtuar objekte , përfshirë këtu edhe objektet e
banimit kolektiv në shumë kate.
Romakët kryesisht kanë përdorur gurin duke konstruktuar me teknika të avancuara komponentët
arkitektonike, ndërsa zbulimi i çimentos pucolanike do të mundësonte struktura të forta që do të
përdoreshin në ngritjen e objekteve në shumë kate, si dhe rasti i ndërtesave të mëdha me
apartamente që strehonin me qindra njerëz në 10 e më shumë kate.
Në vendet ku kishte material guri në sasi të mjaftueshme, për ndërtimin e objekteve të banimit
përdorej argjila dhe druri si në rastin Çatal Hȍyűk në Turqinë e sotme.
Konstruksioni masiv për këto objekte nuk lejonte hapësira të mëdha dhe fleksibilitet të duhur,
poashtu edhe hapjet ishin të kufizuara nga materiali dhe struktura.
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Cand. Dr. Banush Shyqeriu M.Arch,B.Arch

Revolucioni Industrial, me paraqitjen e hekurit dhe çelikut si material ndërtimor do të sjell
përparësi të mëdha në tejkalimin e këtyre pengesave. Me konstruksion skeletor ( framed
coustruction) objektet e banimit shumë-banesorë mund të ngriheshin në shumë kate, të kishin
hapësira më të mëdha, hapje më të mëdha dhe njëherit fleksibilitet më të lartë.
Jo më pak revolucionar është edhe ri-zbulimi i betonit të cilin arkitektura moderne e dërgoi në
piedestal të përdorimit të tij.
Betoni mund të formësohej pothuajse në të gjitha format e dëshiruara, duke mundësuar edhe
artikullin arkitektonik të objekteve, megjithëse njohuritë për të ishin ende empirike.
Përkundër avansimeve në materiale të reja për strukturimin e konsturkionin e objekteve të
banimit, përformanca e tyre mbeti e uët sidomos në fillet dhe gjatë pjesës më të madhe të
revulucionit industrial

20

Shembull : Lugwing Mies Van Der Rohe 860-880 lake shore drive appartaments CHICAGO,
1949-1951.
``Less is more``
Të përfunduara në mes të viteve 1949-1951, këto kulla binjake të banimit të lartë prej çeliku e
qelqi-nga 29 kate të larta dhe vetëm 14 m larg njëra tjetrës-ishin të pa precedenta. Qasja
arkitektonike që sollën këto kulla në banim urban ishte revolucionare.
Këto ishin ndërtesat e para nga Mies që fituan statusin si pikë referuesë në Çikago.
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1.12 Përformanca/ndriçimi, ventilimi dhe kualiteti i jetesës në objektet kolektiveshumëbanesore

Mbrapa në kohë, nga ajo që kemi cekur më sipër dhe për përformancën e banimit
kolektiv në epokën industriale ku njerëzit e varfër dhe punëtorë jetonin në banesa të vogla
me rrugë të ndotura e të errëta, tualete të përbashkëta, me ujëra të zeza të hapura, gjë që
sollën edhe tuberkulozin, i cili përhapej nga banesat e mbipopulluara. Këta faktorë dhe
kushte ishin njëherit shtytës për një qasje të re në përformancën e përgjithshme të banimit
kolektiv. Mungesa e ajrosjes dhe ventilimi i dhomave u pa të ishte një faktor kyç në
përhapjen e epidemive, poashtu edhe ndriqimi jo adekuat dhe diellosja. Në këtë kuptim
objektet filluan të hapeshin më shumë dhe të zgjeroheshin me hapsira të jashtme, dritaret
të rriteshin ( të cilën tash e mundësonin konstruksionet prej materialeve të reja) për të
sjellë sa më shumë ajr të freskët dhe diell brenda hapësirave. Kjo qasje do të vazhdoj si
në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik në arkitekturën moderne.

Zbulimi i fasadës së lirë solli transformime të precedentë në teorikën e objekteve në
përgjithësi dhe atyre të banimit në veçanti. Përpara përdorimit të sistemit skeletor, hapjet
në mure ishin ato që plotësonin nevojat për ndriçim, ventilim dhe vizura. Me fasadën e
lirë dritarja nuk ishte më vetëm hapje por edhe vet muri. Në momentin që mbështjellësi i
objektit u bë i pavarur nga struktura, atëherë mbështjellësi-dritare-mund të varej sikurse
perde apo rrobë.
Mirëpo , ky rekoncipim i mbështjellësit arkitektonik-fasadës-do të sillte kontradikta të
reprezentimit, karakterit dhe përformancës kulturore të objekteve të banimit-dritarja nuk
ishte më vetëm për të parë jasht por edhe për tu parë.
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Shembull : Lugwing Mies Van Der Rohe 860-880 lake shore drive appartaments CHICAGo,
1949-1951.
Nga apartamentet sigurohen pamje spektakulare të liqenit të qytetit. Të gjera por edhe minimale,
secila banesë është mbështjellë me dritare me lartësi dysheme tavan, me përjashtim të mureve
afër bërthamës së objektit ku janë vendosur kuzhinat, banjot dhe ashensorët. Vetëm një numër i
vogël i strukturave mbajtëse e thyejn hapësirën e hapur brenda apartamenteve.
Dyshemetë dhe detalet tjera dekorative ndryshojnë nga banesa në banesë, mirëpo për të arritur
një pamje neutrale nga jasht dritaret (qelqi) janë veshur me një nuance të hirtë.
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1.7

PËRSHKRIMI TEKNIK

1.7.1 Analizat e Qytetit / Lokacionit të gjerë
Lokacioni gjendet në Gjilan në zonën lindore të pjesës urbane të qytetit më saktësisht e
prezentuar sipas situacionit. Terreni është relativisht i rrafshët, përafërsisht 1%. Në këtë lokacion
kam planifikuar të ndërtoj një objekt të banimit kolektiv me afarizëm. Mendoj se ky është
lokacioni i duhur për arsye se toka është e përshtatshme me pjerrtësi të butë, pamje të mirë nga
lumi dhe afër ka institucionet si : ato publike ( shkolla fillore Don Bosko, Gjykata Kryesore,)
bizneset komerciale (Prokredit banka, Nota Center, Papa`si, Agmia, Forumi, pompa e benzines
Ex-fix, furra Qoqaj, Drini market etj).
Sipas Planit Rregullues ``Fidanishte`` të aprovuar nga KK Gjilan në vitin 2011, në kuadër të këtij
lokacioni janë të destinuar me ndërtim të banimit koletiv dhe afarizëm me etazhitet B+P+6 dhe
koeficient të shfrytëzimit 40%.

Analiza e lokacionit te gjerë
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1.7.2 Analiza e lokacionit te ngushtë.
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1.7.3

Etazhiteti i objektit

o Bodrumi (-1) – Parkingjet+kthina percjellëse
o Përdhesa
o Kati i parë
o Kati i dytë
o Kati i tretë
o Kati i katërt
o Kati i pestë
o Kati i gjashtë

Objekti shumëbanesorë është paraparë të ketë etazhitet B+P+6 ku në bodrum gjinden parkingjet
me kthinat përcjellëse të Galerise, përdhesa përfshinë pjesën e hyrjes, 4 banesa 2dhomëshe, 2
banesa dublex kati i parë, banesa e hostesës dhe kthina e përbashkëta.
Bodrumi fillon në kuotën - 240 cm dhe ka një sipërfaqe prej 504m2 dhe një lartësi të pastër prej
240 cm.
Përdhesa fillon në kuoten 0.00 dhe ka nje siperfaqe prej 623m2 ndërsa lartësia e saj dyshemedysheme deri në katin e parë është +310’.
Kati i parë (I-rë) – fillon në kuotën +310 cm’ mbi nivelin e përdhesës, ka një sipërfaqe prej
660 m2 dhe një lartësi prej 260 m2
Kati i dytë (II-të) – fillon në kuotën +570 cm’ mbi nivelin e përdhesës, ka një sipërfaqe prej
660 m2 dhe një lartësi prej 260 m2
Kati i tretë (III-të) – fillon në kuotën +830 cm’ mbi nivelin e përdhesës, ka një sipërfaqe prej
640 m2 dhe një lartësi prej 260 m2
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Kati i katërt (IV-të) – fillon në kuotën +1090 cm’ mbi nivelin e përdhesës, ka një sipërfaqe prej
640 m2 dhe një lartësi prej 260 m2

Kati i pestë (V-të) – fillon në kuotën +1350 cm’ mbi nivelin e përdhesës, ka një sipërfaqe prej
620 m2 dhe një lartësi prej 260 m2

Kati i gjashtë (VI-të) – fillon në kuotën +1610 cm’ mbi nivelin e përdhesës, ka një sipërfaqe
prej 620 m2 dhe një lartësi prej 260 m2

Kati i shtatë (VII-të) – fillon në kuotën +1870cm’ mbi nivelin e përdhesës, ka një sipërfaqe prej
620 m2 dhe një lartësi prej 260 m2
Kulmi (VIII-të) – fillon në kuotën +2130cm’ mbi nivelin e përdhesës, ka një sipërfaqe prej
655 m2 dhe një lartësi atike prej 120 m2
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1.7.4 Destinimi i sipërfaqeve në kuadër të parcelës për tri objektet

Hapësirat e gjelbërta dhe rekreative

6847 m2

Përdhesa

1659 m2

Komunikimi

267 m2

T O T A L

7300 m2

Ndarja e parcellës

Përdhesat
19%

Komunikimi
3%

Gjelbrimi dhe
rekreimi
78%
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1.7.5 Sipërfaqet e objektit

Bodrumi

Parkingjet

Kthinat tjera

Përdhesa

Komunikimi dhe

4 lokale

2 lokale

4xbanesa

2x banesa

dydhomëshe

dublex ( A)

4xbanesa

2x banesa

Kthina e

dydhomëshe

dublex ( B )

përbashkët

4xbanesa

2x banesa

Kthina e

dydhomëshe

dublex ( A)

përbashkët

4xbanesa

2x banesa

Kthina e

dydhomëshe

dublex ( B )

përbashkët

4xbanesa

2x banesa

Kthina e

dydhomëshe

dublex ( A)

përbashkët

4xbanesa

2x banesa

Kthina e

dydhomëshe

dublex ( B )

përbashkët

hyrja kryesore
Kati I

Kati II

Kati III

Kati IV

Kati V

Kati VI

Komunikimi

Komunikimi

Komunikimi

Komunikimi

Komunikimi

Komunikimi

hostesa

1.7.6 Specifikimi i hapësirave nëpër etazhe

Bodrumi
Komunikimi

30.00 m2

Kthina ndihmëse

10.00 m2

Parkingjet

631.00m2

Përdhesa
Komunikimi me hyrjen kryesre

81.18m2

Lokali 1

61.88m2

Lokali 2

96.32m2
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Lokali 3

96.32 m2

Lokali 4

96.32 m2

Lokali 5

96.32 m2

Lokali 6

61.88 m2

Kati I
Komunikimi

82.2 m2

Banesa dublex 1A

81.23 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa dublex 2A

81.23 m2

Hostesa

52.125 m2

Kati II
Komunikimi

82.2 m2

Banesa dublex 1B

81.23 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa dublex 2B

81.23 m2

Kthina e përbashkët

52.125 m2

Kati III
Komunikimi

82.2 m2

Banesa dublex 1A

72.8.23 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa dublex 2A

72.8.23 m2
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Kthina e përbashkët

52.125 m2

Kati IV
Komunikimi

82.2 m2

Banesa dublex 1B

81.23 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa dublex 2B

81.23 m2

Kthina e përbashkët

52.125 m2

Kati V
Komunikimi

82.2 m2

Banesa dublex 1A

81.23 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa dublex 2A

81.23 m2

Kthina e përbashkët

52.125 m2

Kati VI
Komunikimi

82.2 m2

Banesa dublex 1B

81.23 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa 2 dhomëshe

91.47 m2

Banesa dublex 2B

81.23 m2

Kthina e përbashkët

52.125 m2
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